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and committed  to  fulfill  the duties connected with  the  rights of  infants and 
toddlers  to natural  love,  continuity of  care,  and open commitment. Because 
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Trefwoorden: ethiek van individuele rechten, primaire goederen, recht op op-
voeding  tot  autonomie,  leerplichtig  onderwijs,  vroegkinderlijke  opvoeding, 
professionalisering, loyaliteit, ouderliefde, paternalisme.






















Deskundigen  stellen dat  deze maatregel  goed  is  voor  kinderen. Vroegkinder-






gepakt.  De  voorschoolse  kinderopvang  moet  een  (ortho)pedagogische  draai 
krijgen. Doel  is  voorkomen  van  ontwikkelingsachterstanden,  en  leer-  en  ge-
dragsproblemen.
Zolang dit ideaal nog niet gerealiseerd is, is het belangrijk dat ouders door des-
kundigen worden  opgevoed  in  het  opvoeden. Ouders moeten,  liefst  al  voor 
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de  geboorte  van  het  kind,  gescreend worden.  En  liefst  al  voor  de  conceptie 
verplicht naar opvoedingsles toe. En na de geboorte onder permanent toezicht 
















gekondigd. We komen uit  een  situatie waarin het ongeveer  zo geregeld was: 
het gezin zorgt voor de vroegkinderlijke opvoeding en de opvoeding of opvang 
voor en na schooltijd, en de school zorgt voor het onderwijs. Ouders zijn de 













































Grondslagen van de relatie tussen overheid en burgers
Grondslag van de relatie tussen overheid en burgers, en tussen burgers onder-
ling, is in onze samenleving de ethiek van individuele rechten. Deze ethiek bepaalt 
ook de relatie tussen overheid en burgers met betrekking tot opvoeding en on-
derwijs. Ze bepaalt de plichten van de overheid ten aanzien van de rechten van 
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Jezus, niet  over Mohammed,  en ook niet  over het  theïsme of  atheïsme. Het 
beleid en de instituties zijn niet gebaseerd op een levensbeschouwelijk oordeel 
of onderscheid.
Belangrijk  in de ethiek van  rechten  is het verschil  tussen primaire en secun-
daire waarden. Primaire waarden vertegenwoordigen goederen die alle mensen 
ongeacht hun uiteenlopende concepties van het goede met elkaar delen, omdat 
ieder mens  deze  goederen  nodig  heeft  om  te  kunnen  leven  overeenkomstig 
zijn eigen levensopvatting. Primaire waarden hebben een publieke geldigheid. 
















De pointe van het idee om de vroegkinderlijke opvoeding te verscholen
Een pact van deskundigen en politici verlangt dat de vroegkinderlijke opvoe-
ding geprofessionaliseerd en geformaliseerd wordt. Waar het in deze wens m.i. 












(persoonlijke  autonomie,  burgerschap,  economische  zelfstandigheid)  in onze 













individuele  rechten die grondslag  is van beleid en wetgeving? Voordat  ik op 
deze kwestie inga, stel ik de vraag naar de verdeling van verantwoordelijkheid 
met betrekking tot het  formele onderwijs zoals dat nu door de overheid ver-





De school: taken en verdeling van verantwoordelijkheden
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In de  eerste  uitwerking wordt uit  de  ethiek  van  individuele  rechten de  con-
clusie  afgeleid  dat  in  een  liberaal-democratische  samenleving  ieder  kind  het 













rechten,  het  recht  om mede door  opvoeding de  voorwaarden  te  ontwikkelen 



















In het  liberale parentalisme  (Gilles,  1996,1997) wordt de  ethiek van  rechten 
op een geheel  andere wijze uitgewerkt. Omdat  in een  liberaal-democratische 
samenleving  de  overheid  zich  niet  te  bemoeien  heeft met  het  antwoord  op 
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voor deze of gene conceptie van het goede leven. Ouders hebben het recht om 





























Het  liberale parentalisme  is op de keper beschouwd gebaseerd op de  redene-
ring: het recht op autonomie (non-interventie) impliceert dat de overheid niet 
mag  interveniëren  in de wijze waarop ouders  interveniëren  in het  leven van 
kinderen. Het recht op non-paternalisme houdt in dat ouders een (bijna) on-
voorwaardelijk recht op paternalisme hebben in opvoeding en onderwijs. Deze 











Nogal wat  auteurs vereenzelvigen  liberaal onderwijs  (‘liberal  education’) met 
neutraal onderwijs. Doel van het neutrale onderwijs  is de onderzoekende ma-
nier van leven, en dat houdt onder meer in: persoonlijke autonomie, kritisch 

















Het vormen van een overtuiging is geen consumentenkeuze. We kiezen niet een 
overtuiging. We  kiezen  ook  niet  voor  het  kiezen  van  een  overtuiging.  Dat 
doen we wellicht wel als we voor de keus staan om wel of niet een mini-bike 
aan te schaffen, en zo ja wat voor een. Overtuigingen kiezen we niet op grond 
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deelt, dan verbindt hij zich met inhouden. Dan maakt hij een onderscheid tus-
sen inhoudelijke opvattingen die hij wel en inhouden die hij niet accepteert.
Vorming van persoonlijke autonomie met betrekking tot overtuigingen is dus iets 
anders dan: vrij van oordelen alle opties op een objectieve wijze gepresenteerd 




















































volg ook die van het  liberale paternalisme  (erkenning van het  recht van het 
kind op opvoeding tot autonomie) te handhaven. 
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De verdeling van taken tussen school en gezin
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kinderen,  letterlijk, deel van ons  zijn,  identificeren wij ons met hen. Ouder-
liefde is dus niet-egoïstisch, maar belangeloos. De zorg die we hebben om en 































Ethiek van rechtvaardigheid en loyaliteitsmoraal
Het argument dat ik in voorgaande paragraaf heb geformuleerd, brengt ons tot 
de  conclusie dat de verhouding  tussen ouders  en kinderen bepaald wordt of 









een universeel  karakter hebben.  Iedereen heeft  dezelfde  rechten. Dit norma-
tieve uitgangspunt bepaalt ook de verhouding tussen overheid en kinderen, en 
tussen volwassenen en kinderen.
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loyaliteitsethiek  immers meer  dan:  eigen  familie  eerst,  eigen  geloofsgenoten 























Daar  is  niets  mis  mee.  Een  loyaliteitsmoraal  maakt  ons  bereid  om meer  te 
doen, meer over te hebben voor een ander, dan waartoe een strikte ethiek van 
rechtvaardigheid ons verplicht. Voor mensen met wie ik mij verbonden voel, 







Belangrijk  is  dat  de  ethiek  van  rechtvaardigheid  en  loyaliteitsmoralen  elkaar 


























Loyaliteit en ouderlijke partijdigheid
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lijke zorg en  loyaliteit bestaan net zo min als betaalde  liefde  (Manne, 2005). 
Niet alles is te koop, en dat geldt met name voor dingen die in de opvoeding 
belangrijk zijn.
Het  is om deze  reden dat een pedagogische  relatie  tussen een volwassene en 
een hulpeloos kind geen marktrelatie tijdens werkuren is: het leveren van een 










(‘de  volwassene weet  wat  goed  is  voor  het  kind’)  onontkoombaar  en  nood-
zakelijk. Kinderen worden geboren  in een bepaalde  sociale omgeving  (gezin, 
gemeenschap) en groeien op  in de  specifieke eerste cultuur  (taal, gewoontes, 







gen voorwerp van  twijfel  en kritiek  kunnen en mogen  zijn. De  ervaring dat 
er een wirwar van manieren van leven is, de confrontatie met conflicterende, 














































Pedagogiek 27e jaargang  • 1 • 2007 • 5













beroep op  ervaringswetenschappelijke  resultaten organiseren  en  continueren 
de  ‘deskundigen’, die  jaarlijks  in  steeds grotere aantallen worden uitgebraakt 
door de  (ortho)pedagogenindustrie, hun werkgelegenheid. De vraag  is of dat 




















Het belang van een veelvormige pedagogische infrastructuur
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cetera. En niet onbelangrijk: als het gezin voor het kind een ramp is, is er al-
tijd nog de school. En omgekeerd. Daarbij komt: de school neemt daarbij een 
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